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ABSTRAKT
Në Kosovë duke marrë parasysh se zhvillimi ka qenë më mbrapa se në vendet e tjera si pasojë
e tranzicionit dhe zhvillimit ekonomik, njerëzit çdo vit e më shumë kanë shfaqur interesim
për Art dhe Kulturë. Arti tash e disa kohë ka qenë pjesë e jetës sonë prandaj kërkesa për
hapësira kulturore është duke u rritur çdo vit e më shumë.
Nevoja për të organizuar qendra kulturore, salla koncertale, teatro, galeri artistike ka ndikuar
që dizajni i brendshëm të kërkohet më shumë, në mënyrë që të ofrohen hapësira adekuate.
Dizajni i brendshëm ka arritur të përmirësoj brendësin e një ndërtese për të arritur një mjedis
më të përshtatshëm dhe të këndshëm estetikisht për njerëzit që përdorin hapësirën. Duke
përdorë vijat, format, hapësirën, teksturat, paternat, ngjyrat dhe dritën çdo objekti mund t’i
japim funksionin që dëshirojmë.
Shenjat e para të qasjes ndaj dizajnit të brendshëm u vunë re që nga vendbanimet
parahistorike që shfaqin florën dhe faunën. Këto vendbanime ishin realizuar me baltë,
shkopinjë dhe lëkura kafshësh. Kështu filloi historia e dizajnit të brendshëm që u përdorë për
shkak të nevojave jetësore për të vazhduar më vonë të shndërrohet në profesion i cili do të
ofronte stile të ndryshme jetese.

I

FALENDERIMET
Ne të gjithë kemi ëndrrat tona, ndonjëherë për ti realizuar ato hasim në vështirësi, prandaj
kemi nevojë për ndihmë nga të tjerët. Këta persona janë po ata që ishin afër nesh që nga hapat
e parë, mbështetja e tyre na dha forcën që të kalojmë çdo sfidë që na doli para për të arritur
këtu ku jemi sot. Falenderimi më i madhë i takon familjes që asnjëherë nuk dyshoi në aftësit
e mia dhe ishte afër meje me zgjidhje për çdo problem që kisha gjatë kësaj rruge. Sa i takon
anës profesionale vlenë të cekët ndihma e profesorëve të Universitetit për Biznes dhe
Teknologji për mësimet që na ofruan përgjatë këtyre viteve të studimit, sidomos prof.
Gazmend Ejupi i cili na mbështeti vazhdimisht dhe është treguar i gatshëm për ndihmë gjatë
këtij punimi deri në përfundimin e tij.
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1
1.1

HYRJE
Koncepti

Objekti Shtëpia e Mallrave ka mbetur si dëshmi e një fryme moderniste e realizuar me beton,
çelik si dhe xham e cila ndër dekada ka shërbyer si qendër tregtare. Gjatë hulumtimeve të
mia kam vendosur që këtij objekti ti jap një frymë artistiko/kulturore ku me anë të
teknologjisë objekti është bërë shumë më funksional por i është ruajtur fryma brutaliste duke
mos ndryshuar materialet e përdorura më parë. Materialet aktuale japin një ndjenjë më statike
mirëpo përdorimi i ngjyrave më të hapura, dizajneve si dhe ndriçimit mundësuan që hapësirat
të duken më dinamike.
Dizajnimi i sallës është bërë në mënyrë që të jap idenë se është duke rënë shi. Kjo është arritur
përmes ndriçueseve të cilat janë të mbështjellura me material druror i cili ka aftësi për të
rregulluar nivelin e stresit tek aktorët si dhe vendosja e ndriçueseve është e atillë që sallës i
jep ndjenjën e lëvizjes dhe dinamizmit. Salla u ofron shikuesve ndriçim në pjesën e sipërme
dhe anash duke krijuar iden e lëvizjes së vazhdueshme mirëpo gjysma e sallës mbetet e
errësuar kurse skena e ndriquar duke e mundësuar që të krijohet efekti “The light at the end
of the tunnel”. Ky efekt shikuesve ju ndihmon që të relaksohen, të ndjejnë përmirësimin e
situatës e cila ka qenë jo e mirë për ca kohë dhe ajo dritë në fund të skenës së mbuluar në të
zezë është shpërblimi i tyre, dera e cila do i shkëput nga realiteti.
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Teatri Dafne do të jetë shkëputje nga çdo gjë, ku nuk do të ekzistojë nocioni kohë dhe vend.
Ndërsa aktorët në ambientet e Dafne’s do të ndjejnë siguri, gjallëri, kënaqësi, optimizëm,
lumturi si dhe energji.
Emri “Shtëpia e mallrave Gërmia” ka kaluar në “Dafne Theatre” dhe inspirimi ka ardh nga
opera e parë që është luajtur në shekullin XVI e cila është quajtur Dafne dhe ishte realizuar
nga Jacopo Peri në Fiorence të Italisë. Vepër skenari i cilës ka humbur mirëpo nga ato pak
dokumentime që kanë mbetur tregojnë se ajo është vepra e parë teatrale për të cilën ekzistojnë
dëshmi.
Dafne Theatre është menduar që për here të parë ta shfaqë veprën “Gjenovefa e Brabanit” e
shkruar nga Lazër Lumnezi. Kjo gjithashtu njihet si një ndër shfaqjet e para të luajtura në
territorin e Kosovës dhe i takon fillimit te viteve të 20’ta.
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1.2

Moodboard

Moodboard apo tabela inspiruese përbëhet nga dy ngjyra primare që është ngjyra e zezë dhe
ajo e verdhë. Këto dy ngjyra janë të përdorura në ulëse (ngjyra e verdhë) tapet si dhe në
perdet skenike (ngjyra e zezë). Në mes është fokusuar një vajzë në fund të tunelit që paraqet
një aktore në skenë, e mbuluar nga pika shiu të cilat paraqesin lëvizjen e dizajnit skenorë.
Copat e drurit të vendosura lartë dhe poshtë tregojnë përdorimin e tij për të krijuar ngrohtësi
dhe siguri.

Figura 1 Moodboard/ Tabela Inspiruese
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Historiku i Teatrit

Një nga format më të njohura të argëtimit për njerëzit është vizita në teatër. Për shekuj me
radhë njerëzit kanë shijuar dramën, komedinë, muzikën dhe format e tjera të argëtimit. Në
fakt, historia e teatrit mund të gjurmohet që nga Shekulli VI para lindjes së Krishtit, ku grekët
e lashtë ishin të parët që paraqitën prezantime dramatike.
Origjina e teatrit grek qëndron te argëtimet e pasuesve të Dionisit, një zot i pjellorisë dhe
verës. Në përputhje me interesat e veçanta të perëndisë, ceremonitë e tij të kultit janë raste
emocionuese. Besimtaret e tij femra, në veçanti, vallëzojnë vetë në një gjendje të tërbuar, me
bartjen e simboleve të gjata fallike, të njohura si thyrsoi, ato copëtohen dhe gllabërojnë
mishin e gjallë të kafshëve të flijuara. Por Dionisianët gjithashtu zhvillojnë një formë më të
strukturuar të dramës, ata kërcejnë dhe këndojnë, në formë korale, historitë e miteve greke.
Teatri Elizabetian, i quajtur nganjëherë teatër anglez i Rilindjes, i referohet stilit të shfaqjeve
që lulëzuan gjatë mbretërimit të Elizabetës së Parë të Anglisë (1558-1603) dhe e cila vazhdoi
nën trashëgimtarin e saj Stuart. Teatri Elizabetian dëshmoi aktorët e parë profesionistë që i
përkisnin trupave turne dhe që interpretuan shfaqje me vargje të bardha me tema argëtuese
jo-fetare. Teatri i parë i përhershëm u krijua në Londër në vitin 1576, të tjerët e ndoqën shpejt
në mënyrë që drama thjesht për t'u argëtuar të bëhej një industri në lulëzim. Teatrot që
shfaqnin shfaqje çdo ditë çuan në kompani të përhershme të aktrimit të cilat nuk kishin pse
të bënin turne, kështu mund të investonin më shumë kohë dhe para për të tërhequr audiencën
e tyre për të dy gjinitë dhe të gjitha klasat shoqërore. Dramaturgu më i famshëm i periudhës
ishte William Shakespeare (1564-1616), veprat e të cilit u shfaqën në Teatrin e famshëm
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Globe në Londër dhe mbuluan tema të ndryshme si historia, romanca, hakmarrja, vrasja,
komedia dhe tragjedia.
Të dhënat arkeologjike dhe hisorike nuk japin shumë informacione për Teatrin e Kosovës
nga koha e lashtë deri në kohën e sotme. Në vitin 1946 në Prizren u themelua teatri i parë
profesional në Kosovë. Në fillim u quajt “Teatri Popullor Krahinor” dhe ishte vendosur në
qendrën sportive Partizani. Ky objekt ka pasur një skenë shumë të vogël dhe nuk përmbushte
kërkesat bazike për një vend i cili do të mund të përdorej si një teatër. Themeluesit e teatrit
të parë profesional në Kosovë ishin Pavle Vugrinac, Milan and Cica Petrovic të cilët
mblodhën aktorë të rinjë, të talentuar me dëshirë për të punuar për teatrin dhe emëruan
Shefqet Musliun si drejtor gjeneral të atij institucioni.
Themelet e shfaqjeve të ndryshme teatrale të sistematizuara dhe të regjistruara pranë enteve
zyrtare gjenden në Prizren. Në vitin 1946 teatri lokal u ngritë në nivel rajonal, e më vonë në
teatër popullor në nivel krahinorë. Ky ishte institucioni i parë në Kosovë pas Luftës së Dytë
Botërore nga i cili më vonë do të kthehej në teatër profesionist. Shumë shpejt, disa muaj pas
themelimit, ky teatër u transferua në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë. Shfaqjet e para të
këtij teatri janë punuar kryesisht nga artistët amatorë, entuziastë e idealistë të talentuar, të
ndihmuar nga artistët profesionistë nga hapësirat tjera të ish-Jugosllavisë, ndërkohë që në
vitet 60-ta, ansambli i tij pasurohet me kuadro të reja profesioniste.
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2.2

Hulumtimi

Çka është dizajnimi i qëndrueshëm i produkteve dhe shërbimeve? Në aspektin e përgjithshëm
teknik, dizajnimi i produktit dhe shërbimit nënkupton specifikimin e detajuar të pjesëve të
një produkti që do të prodhohet duke vendosur për formën e produktit dhe për ndërlidhjen
logjike dhe funksionale të të gjitha pjesëve prej të cilëve përbëhet ai produkt. Mirëpo, me
kalimin e kohës, krahas kërkesave teknike, dizajnerët janë ballafaquar me paraqitjen e
kërkesave të reja dhe është dashur t’i adresojnë pyetjet që ndërlidhen me ndikimin që do të
ketë produkti në konsumin e energjisë, ndikimin që do të ketë produkti në transport, në
ambient, në rrethinën e drejtpërdrejt të njerëzve, në akomodimin e njerëzve, si dhe në sigurinë
dhe shëndetin e tyre. Në këtë mënyrë është paraqitur nevoja për dizajnim të qëndrueshëm.
Dizajnimi i qëndrueshëm i produktit dhe shërbimit nënkupton procesin e dizajnimit i cili i
merr parasysh tre faktorët kryesorë të zhvillimit të qëndrueshëm, që janë:
1. Faktori ekonomik
2. Faktori shoqëror
3. Faktori ambiental
Në aspektin ekonomik një dizajnim i produktit duhet marrur parasysh të gjitha elementet e
nevojshme që do të bëjnë të mundur funksionimin e produktit në mënyrë efektive dhe
efiҫiente, të sigurt dhe të besueshëm. Produkti gjithashtu duhet të jetë në gjendje të realizohet
me një kosto të arsyeshme dhe të jetë tërheqës për klientët e targetuar.
Në aspektin social, procesi i dizajnimit duhet të mos ndikojë negativisht në komunitetin,
sigurinë dhe në shëndetin e njerëzve. Kjo nënkupton se edhe produkti duhet të i plotësojë
kërkesat e banorëve të atij komuniteti për të qenë i dëshiruar nga të gjithë.
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Në aspektin e ambientit, dizajnimi i produktit duhet të jetë i tillë që të mos e shkaktoj ndotjen
e ajrit, të ujit dhe të tokës, të mos ndikoj negativisht në botën bimore dhe në atë shtazore si
dhe të shfrytëzoj materiale të cilat mund të riciklohen dhe nuk e dëmtojnë ambientin.
Gjithnjë e më shumë kreativiteti konsiderohet si një element thelbësor në dizajnimin e
projekteve, produkteve dhe shërbimeve, si dhe të proceseve për krijimin e tyre. Pjesërisht,
për shkak të natyrës së ndryshimit të shpejtë të shumë industrive, mungesa e kreativitetit (dhe
rrjedhimisht e inovacionit) konsiderohet të jetë një ndër arsyet kryesore të rritjes së mundësis
që të dizajnojmë diçka që tashmë ekziston. Ka edhe raste kur procesi i kreativitetit krijon
humbje gjatë hulumtimeve të ndryshme, meqë hulumtimet mund të zgjasin dhe të janë të
kushtueshme. Kemi shembullin e kompanisë Kodak e cila ishte e para që solli kamerat e
filmit Kodak bëri hulumtimin e nevojshëm, por ata zgjodhën të përpiqen të kursenin para në
vend që të dëgjonin atë që tregonte hulumtimi i tregut të aparateve fotografike. Në vitet 1980,
kompania shikoi faktorë të tillë si kostot dhe fleksibiliteti i fotografisë dixhitale, dhe
hulumtimi ishte i duhuri në fakt, Kodak madje zhvilloi një aparat fotografik dixhital por e
mbylli projektin pasi e kuptoi që kamera dixhitale nuk do të ndihmonte shitjet e filmit. Kodak
ishte mësuar me një mënyrë të caktuar për të bërë gjëra, dhe për shkak të investimeve të tyre
të mëdha në letër dhe kimikate kompania e ndjeu si jo të mençur të ndiqte rezultatet e
hulumtimit të tregut duke i dhënë fund kësaj kompanie.
Në realitet kreativiteti pikërisht varet nga numri i madh i kërkimeve. Kjo nënkupton se nuk
mund të flasim për ndonjë kreativitet pa hulumtime, e që çdo herë është e arsyeshme që të
balancohet kreativiteti me proceset e vlerësimit/ evaluimit në mënyrë që të mos ketë
shpenzime të pa mbuluara të ndonjë aktiviteti të dizajnimit të produkteve apo shërbimeve.
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3
3.1

DEKLARIMI I PROBLEMIT
Qëllimet

Qëllimet e këtij studimi janë:
Llogaritja paraprake e shpenzimeve
Përshtatja e shpenzimeve në kreativitet
Realizimi i kreativitetit duke iu përmbajtur buxhetit
Me kërkesat e sotme gjithnjë e më komplekse, duhet qenë një hap përpara konkurencës. Për
këtë duhen koncepte të zgjuara që të jemi në gjendje të arrijmë synimet e projekteve tona.
Është e rëndësishme të bëhen pytjet e duhura, të analizohen aspektet e duhura dhe të
kombinohen në një koncept të sukseshëm. Inovacioni dhe krijimitaria kanë nevojë për
themelin dhe mbështetjen e duhur brenda strukturës dhe procesit të kompanisë suaj plus
përcaktimin e saktë të synimit të kërkimit dhe burimeve njerëzore.
Qëllimi i këtij studimi është zgjidhja e problemit të Shtëpisë së Mallrave Gërmia e cila
gjendet në qendër të qytetit të Prishtinës.
Objekti i ndërtuar në vitin 1970 konsiderohet si shembull i arkitekturës moderne, madje për
shkak të arkitekturës por edhe nga konteksti shoqëror është një nga ndërtesat më të
rëndësishme të Prishtinës. Nga e gjithë sipërfaqja prej 8500m², 4500m² të sipërfaqes së
brendshme u planifikuan për tregti në një planimetri të stilit të hapur, si e para e kësaj
tipologjie për qytetin e Prishtinës. Ndërtesa gjithashtu për herë të parë sillte edhe eskalatorët
që paraqisnin atraksion për qytetarët që vizitonin qendrën.
Autor i këtij objekti ka qenë Liliana Rasevski.
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Figura 2 Shtëpia e Mallrave Gërmia

Është një ndër pak objektet Brutaliste të ndërtuara në Kosovë, objekt i ngjashëm është objekti
i Radio Prishtinës i cili u realizua në vitin 1966 nga Oton Gaspari. Ndërtesa u realizua për të
vendosur një nga institucionet më të vjetra dhe më të rëndësishme kulturore në vend, i cili
filloi transmetimin më 1945.
Gjatë hulumtimit kemi kuptuar që artistët tanë kanë nevojë për hapësira teatrale ku mund të
praktikojnë. Objekti Gërmia do të ishte zgjidhja ideale për arësye të afërsis me Teatrin
Kombëtar dhe sipërfaqes së madhe dhe praktike për të shfaqur shfaqjet.
Objekti është paramenduar ti përshtatet nevojave të artistëve, duke ofruar dhoma grimi,
dushe, hapësira pushuese, si dhe salla ku mund të ushtrojnë. Në mënyrë që të ofrohen hapësira
sa më profesionale është dashur që të përdoren materiale të veçanta për funksionin e caktuar,
duke filluar nga muret e për të vazhduar deri tek mobiliet që ndodhen brenda.
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4
4.1

METODOLOGJIA
Materialet e Përdorura - Perdet Teatrale, Dyshemet, Izoluesit e Zhurmës

Në botën e teatrit kemi tri lloje kryesore të perdeve ku secila ka funksionin e saj të veçant për
ta bërë një shfaqje teatrale sa më të profesionalizuar dhe unike.

Perdet Proskenike – Ndryshe e njohur si Perde Kryesore që përdoret si pengesë e zërit dhe
shikimit në mes të audiencës dhe skenës, gjithashtu si një element shumë i rëndësishëm në
dizajnin e skenës teatrale.

Perdet Maskuese – shërbejnë për kufizimin e hapësirës skenike nga zonat e prapme të cilat
duhet të jenë të fshehura nga spektatori. Normalisht kjo pjesë nuk ndriçohet por në rastet kur
kjo ndodh këto perde nuk e reflektojnë dritën mirëpo e absorbojnë atë.

Backdrop – është një perde e pikturuar e cila varet në pjesën e prapme të skenës, për të
treguar një pamje në lidhje me shfaqjen e cila është duke u zhvilluar, në mënyrë që audienca
ta ketë sa më të qartë.
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Figura 3 Teatri Teknik

Materiali i perdeve skenike është nga pambuku, poliesteri dhe mohair. Ato duhet të jenë
të prodhuara posaqërisht për teatro, pasi që kërkohet gjatësi shumë më e lartë gjithashtu
duhet të jenë rezistuese ndaj zjarrit, rezistente ndaj ndriçimit të fortë si dhe bllokuese të
zhurmës.

11

Gjatë dizajnimit të sallave teatrale është përdorur një perde me ngjyrë të zezë dhe
material kadife (Cherish Velours Mystery Ebony) e cila është prodhuar nga materiali
rezistent ndaj zjarrit si dhe izolues i zërit.

Figura 4 Materiali "Cherish Velours Mystery Ebony"
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4.2

Dyshemet në Objekt

Për tu arritur një zë më i qartë dhe të mos ketë kumbime të zërit në sallë, në interierin e një
teatroje përdoren gjithmonë materiale të veçanta dhe jo reflektuese të zërit.

Dyshemeja e Sallave – do të jetë e mbuluar me tapet në çdo hapësirë të sallave, kjo do të
ndihmojë të përthithet zëri dhe të parandalohen jehonat. Tapeti është një lloj dyshemeje që
është bërë nga fibra të endura, dhe vjen në një larmi stilesh, modelesh dhe ngjyrash. Për shkak
të sipërfaqes së tij të zbutur, tapeti thith zërin, shton ngrohtësi shtesë dhe ofron një sipërfaqe
që nuk rrëshqet. Është një nga produktet më të volitshme të dyshemesë. Tapeti është bërë
prej najloni, poliesteri, olefini, ose fibra leshi të endura. Leshi i virgjër qethet nga delet. Leshi
i ricikluar rikuperohet nga mbeturinat e tekstilit dhe rrobat e padëshiruara ose të hedhura.
Duke përdorur lesh të ricikluar, ne mund të eleminojmë ndikimin e drejtpërdrejtë në dele, si
dhe përdorimin e një materiali i cili është ECO-Friendly.

Dyshemeja e Skenës – do të përdoret materiali Vinil pasi kërkon mirëmbajtje më të ulët,
është rezistente ndaj ujit, ka kosto të ulët dhe njihet për jetëgjatësinë e saj. Materiali është i
përshtatshëm për skena sepse i qëndron paisjeve të rënda të cilat kalojnë mbi skenë gjithashtu
rritë efektet e ndriçimit. Është shumë lehtë të manovrohet me të sepse mund të pritet sipas
këndeve të skenës.
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Dyshemeja e Zyreve – në hapsësirat e tjera të objektit do të përdoret çimentoja e betonit e
cila do të përcjellë frymën artistike të këtij objekti në mënyrë që të ruhet origjinaliteti i tij.
Dyshemeja prej betoni është një nga materialet më miqësore për mjedisin në ndërtim në
dispozicion sot.

Figura 5 Detaj nga dyshemeja e betonit
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4.3

Izolimi Akustikor

Për të mos u shqetësuar nga aktiviteti në zonën tjetër, qoftë zona lart ose zona ngjitur,
ndërtimi duhet të parandalojë transmetimin e zërit. Jo gjithmonë duhet të jetë një pllakë ose
mur masiv betoni. Izolimi i zërit lidhet me aftësinë e përgjithshme të një elementi ndërtimi,
për të zvogëluar transmetimin e zërit përmes tij, ky element është panel absorbues i zërit.

Figura 6 Ilustrim i mjeteve akustike në sallë

Njësoj si dyshemeja edhe muret luajn rol të rëndësishëm në kualitetin e zërit në mënyrë që
shfaqjet të jenë sa më të profesionalizuara, andaj në çdo hap duhet kujdes më i veçant dhe
për tu arritur reverberimi i dëshiruar.

Reverberimi – është kur një tingull i lëshuar reflektohet në hapësirë derisa zëri të absorbohet
nga objektet të cilat gjenden aty. Këtu përfshijmë mobiliet, materialet, objektet skenike si dhe
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faktori më i rëndësishëm audienca. Koha e Reverberimit për skena teatrale preferohet të jetë
1.0 – 1.3 sekonda në mënyrë që zëri të kuptohet më lehtë.

Izolimi i Mureve - bëhet me material masiv mirëpo për shkak që ne dëshirojmë një sallë të
cilën mund ta adaptojmë sipas nevojës, atëherë do të përdorim mënyra të tjera siç janë panelet
absorbuese apo konstruksione dy-shtresore me lesh mineral. Duke përdorur shtresë leshi të
vendosur në një kornizë druri, e mbeshtjellur me shtresë gipsore dhe në mes një zgavër ajri,
ne përfitojmë izolimin ideal në mënyrë që zëri të mos kalojë nga dhoma tjetër.

Figura 7 Detaj nga muri me dysheme pluskuese

Izolimi i Tavanit – tavani përpos pjesës së pllakës preferohet të vishet me një kornizë të
trarëve, të mbushur me lesh izolues, të vendosur mbi shufra që përthyejn zërin, për tu
shoqëruar nga panele të cilat e bllokojnë zhurmën. Leshi izolues është bërë nga fijet e leshit
të deleve, që janë mbajtur mekanikisht së bashku ose janë të lidhura duke përdorur midis 5%
dhe 20% ngjitës poliester të ricikluar, për të formuar shkopinjë izolues, rrotulla dhe litarë.
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Izolimi i leshit natyror është efektiv si për izolimin termik ashtu edhe për atë akustik. Leshi
mineral apo izolues është natyrshëm rezistent ndaj zjarrit dhe nuk ka nevojë të trajtohet më
tej për të parandaluar mykun.

Figura 8 Detaj nga izolimi i tavanit
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4.4

Ndriçimi skenik

Ndriçimi skenik shkon përtejë “thjesht për tu siguruar që audienca ta shikoj skenën”. Drita
përdoret për ti krijuar kohë ose hapësirë një performance ose ta rris gjendjen emocionale dhe
atmosferën.
Koha dhe hapësira janë “kur” dhe “ku” të një prodhimi skenik. Për projektimin e ndriçimit
duhet të merret parasysh, zhanri që do të luhet si dhe vendi ku do të zhvillohet performanca.
Gjendja shpirtërore dhe atmosfera është ndjesia që krijohet për audiencë. Cilësi të ndryshme
të dritës ofrojnë emocione të ndryshme, ndriçimi i kaltër shpesh krijon një kohë të ftohtë ose
të natës në skenë. Emocionet mund të arrihen gjithashtu përmes intensitetit ose shkëlqimit të
dritës, kjo njihet si niveli i ndriçimit. Nivelet e ulëta të ndriçimit japin ndjenjë misterioze në
hapësirë shpesh duke i vendosur aktorët në hije ose gjysëm dritë.
Për tu arritur një ndriçimi profesional janë përdorur disa lloje të ndriçueseve të cilët kanë
funksione të ndryshme dhe mund të kontrollohen nga paisje elektronike për ta bërë sa më të
lehtë përdorimin e tyre.
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Frensel Light – është një lense e cila është krijuar që të ofroj një dritë më të gjerë dhe të
butë, e cila përdoret për dritën e pasme dhe të sipërme të skenës e vendosur mbi shina
metalike. Lentet funksionojnë duke përkulur (thyer) rrezet e dritës. Përkulja ndodh kur drita
hyn në xham (duke kaluar nga ajri në xham) dhe kur ajo largohet përsëri (duke kaluar nga
xhami përsëri në ajër).

Figura 9 Frensel Light

19

Ellipsodial Reflector – ky instrument ka një rreze më të fortë dhe të përqëndruar mirë, që të
arrij ti nxjerr në pah aktorët ose peisazhet skenike, madje ia ofron aktorëve një pamje hyjnore.
Elipsoidalet mund të përdoren për çdo punë, por funksioni i tyre kryesor është të ndriçojnë
një afërsi specifike. Ato janë përdorimi i zakonshëm për qendër të vëmendjes pasi mund të
japin një rreth të vogël të mprehtë.

Figura 10 Ellipsodial Reflector
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PARNel Light – kjo ndriçuese njihet për aftësin e saj pë të arritur një ndriçim të ngusht,
mirëpo mund të arrijë gjithashtu një kënd më të gjerë se paisjet e tjera. PARNel lejon të
aksesoni shpejt një diapazon prej 25 ° - 45 ° - një fushë simetrike e lëmuar, e butë, që mund
ta dalloni ose përmbytni sipas nevojës.

Figura 11 PARNel Light
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Moving Light – ndryshe njihet si ndriçim inteligjent i cili ka aftësi automatike përtej atyre
të ndriçimit tradicional të palëvizshëm. Këto drita përcjellin aktorët përmes komandave që u
ipen, mirëpo dhe me GPS të cilët vendosen në trup të aktorëve.

Figura 12 Moving Light
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Follow Spot – është dritë e cila ndjek lëvizjet e aktorëve në skenë, kontrollohet nga një
operator i montuar mbi një skelet metalik, në mënyrë që të manovrohet më lehtë me të.

Figura 13 Follow Spot
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Paramasa dhe Parallogaria për Rifunksionalizimin e një kati të shtëpisë së
Mallrave "Gërmia" në Salla Teatrale
Nr

Përshkrimi i pozicionit

Njësia

1.o Pastrimi i objektit
Adaptimi i zyreve, zhveshtoreve,
dhomave për mysafir, dhe
garderobes, (në adaptim përfshihen:
izolimi, ndriçimi, klimatizimi, muret,
dyshemet, tavanet, suatimi,
1.1 ngjyrosja dhe binat).
Adaptimi i sallave për ushtrime dhe
shfaqje, (në adaptim përfshihen:
izolimi, ndriçimi, klimatizimi, muret,
dyshemet, tavanet, suatimi,
1.2 ngjyrosja dhe binat)
Furnizimi dhe vendosja e mobiljeve
1.3 për salla sipas kërkesës së dizajnerit.
Furnizimi dhe vendosja e mobiljeve
1.4 për zyrë.

paushall

1.5 Rregullimi i nyjeve sanitare komplet

m²

Çmimi
Sasia njësi
1

500.00

Shuma
500.00

m²

1130

m²

400

140.00

56,000.00

copë

480

130.00

62,400.00

copë

30

180.00

5,400.00

53.1

140.00 158,200.00

180.00
9,557.64
Shuma
Totale
292,057.64

Tabela 1 Paramasa dhe Parallogaria
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5
5.1

REZULTATET
Bazat

Figura 14 Baza ekzistuese

Gjendja ekzistuese nga kati i parë, kat që ka shërbyer si qendër tregtare. Duke ofruar hapësira
kaq të mëdha, ky ndërtim ka qenë zgjidhja ideale e problemit të artistëve tanë.
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Figura 15 Baza e katit të parë

Planimetri e paramenduar për rifunksionalizimin e katit të parë, duke iu përshtatur kërkesave
dhe duke ofruar shfrytëzim maksimal. Ky kat është shëndrruar në dy salla teatrale secila me
kapacitet prej 240 persona, është pajisur me: zyre administrative, zyre për media, Props
Room, zhveshtore dhe grim, dhomë e ndarë për mysafir, kuzhinë, tri tualete (dy për puntorët
e rregullt dhe një për mysafir).
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5.2

Renderat

Figura 16 Render/ Emërtimi i rreshtave

Emërtimi i rreshtave ka filluar nga poshtë lartë duke iu ndihmuar njerëzve të gjejnë më lehtë
vendin e tyre. Shenjat në tokë janë të bëra me drita LED.
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Figura 17 Render/ Emërtimi i kolonave

Pasi të gjejmë rreshtin tonë sigurohemi që edhe nga mbrapa të gjejmë numrin e ulëses e cila
është e rezervuar për ne.
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Figura 18 Përmasa e ulëseve

Dimensionimi i karrikës i përshtatur për salla teatrale për të ofruar sa më shumë komoditet.
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Figura 19 Dimensionimi i skenës

Dimensionimi i skenës duke u mundësuar aktorëve një zonë të mjaftueshme për të vepruar
lirshëm.
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Figura 20 Backstage
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5.3

Llogoja

Inspirimi për këtë llogo ka ardhur nga historia për një nimfë greke e cila quhej Dafne për hir
të saj ka rrjedh edhe opera e parë. Ajo ndiqet nga Apollo, përkundër dëshirës së saj dhe ca
momente para se ai ta puth Dafnen, ajo i lutet babait të saj Zotit të Lumit ta shpëtoj nga ai.
Babai që e dëgjoi lutjen e së bijës e kthen atë në një pemë dafine. Këtu dhe shihet një gjethe
dafine duke u futur në mes të një simboli, ky simbol në faktë është shkronja “delta” në
alfabetin grek, e cila tregon inicialet për emrin e teatrit “Dafne”.

Figura 21 Llogoja
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5.4

Web Design

Figura 22 Web Design Header

Web faqja informuese mbi më të rejat për teatrin Dafne, duke na mundësuar të dijmë se kur
do të ketë shfaqje për publikun si dhe kur do të kenë prova grupet e caktuara.
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Figura 23 Web Design Contact

Vendndodhja e teatrit si dhe kontakti ku mund të na shkruajnë mbi çdo pakënaqësi duke na
ndihmuar edhe neve që të përmirësohemi.
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